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Özet: Bu çal›flma etlik dam›zl›klarda büyütme döneminde uygulanan nitel ve nicel yem s›n›rlama yöntemlerinin,verim dönemi
performans›na etkilerini incelemek amac›yla yürütülmüfltür. Bu amaçla normal ve düflük besin madde yo¤unlu¤una sahip etçi dam›zl›k
piliç yemleri 3 de¤iflik nicel s›n›rlama yöntemi (her gün,gün afl›r›,haftada 5 gün) ile 4.-21.haftalar aras›nda piliçlere verilmifltir.
Deneme Avian AK-34 genotipinden 864 adet etçi dam›zl›k tavuk ile 4.-72. haftal›k yafl döneminde sürdürülmüfltür. Büyütme
döneminde uygulanan nitel ve nicel yem s›n›rlama yöntemlerinin yumurta verimi, civciv a¤›rl›¤›, dam›zl›k yumurta oran›, yumurta sar›
ve beyaz a¤›rl›¤›, yumurta özgül a¤›rl›¤›, dam›zl›k d›fl› yumurta, tavuklar›n canl› a¤›rl›¤› ve kuluçka sonuçlar› üzerine önemli bir etkisi
bulunmam›flt›r. Yem besin madde yo¤unlu¤unun artmas› dam›zl›k yumurta a¤›rl›¤›n› artt›rm›flt›r (P<0,01). Nitel ve nicel s›n›rlama
yöntemleri dam›zl›k yumurta a¤›rl›¤›n› önemli ölçüde etkilemifl (P<0,01),haftada 5 gün yemlenen piliçlerin yumurta kabuk a¤›rl›¤›
di¤er gruplardan daha düflük bulunmufltur. Tavuklar›n yaflama gücü nicel s›n›rlama yönteminden etkilenirken (P<0,01),nitel s›n›rlama
yönteminden etkilenmemifltir. Otuzuncu hafta yumurtalar›ndan ç›kan civcivlerin performans testinde gruplar aras›ndaki besi sonu
canl› a¤›rl›k farkl›l›¤› önemli bulunurken (P<0,01), altm›fl›nc› haftada yap›lan testte önemsiz bulunmufltur (P>0,05). Yavrular›n
yemden yararlanma de¤eri üzerine büyütme döneminde piliçlere uygulanan nicel s›n›rlama yönteminin etkisi önemli olmufltur
(P<0,01).
Anahtar Sözcükler: Etlik dam›zl›klar, büyütme dönemi, nitel ve nicel yem s›n›rlamas›, yumurta verimi ve üreme performans›.

The Effects of Different Qualitative and Quantitative Feed Restriction Methods During
Rearing on the Reproductive Performance of Broiler Breeder Hens
Abstract: This study was carried out to determine the effect of various quantitative and qualitative feed restriction methods during
the growing period on the reproductive performance of broiler breeder hens. Normal and low density diets were offered to broiler
breeder pullets by three different qualitative restriction methods (every day, skip-a-day, five days in a week). The trial was conducted
on 864 4 to 72 week old Avian AK-34 broiler breeder hens. The qualitative and quantitative restriction methods, examined during
the growing period, had no significant effect on egg production, chick weight, settable egg rate, egg yolk and egg albumen weight,
egg specific gravity, classification of unsettable eggs, body weight of hens, fertility or hatchability. Enriching the diet density
increased hatchable egg weight (P<0.01). Quantitative feed restriction methods had a significant effect on hatchable egg weight
also (P<0.01). Egg shell weight of the pullets fed five days a week was lower than that with the other treatments (P<0.01).
Livability of hens was significantly affected by the quantitative restriction methods during the egg production period. Both of the
restriction methods had a significant effect on the final body weight of chicks sired from hens at 30 weeks of age (P<0.01), but
were not significant at 60 weeks of age (P>0.05). Quantitative restriction methods significantly affected the feed convertion rate
of chicks in both performance tests.
Key Words: Growing period, qualitative and quantitative feed restriction, egg production and reproductive performance.

Girifl
Etçi dam›zl›k tavuklarda verim dönemi performans›;
büyütme döneminde yap›lan yem k›s›tlamas› ile canl›

a¤›rl›¤›n kontrol alt›nda tutulmas›na ve piliçlerin ideal
vücut konformasyonunda yumurtaya bafllamas›na ba¤l›d›r
(1,2).
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Etçi dam›zl›klarda h›zl› büyüme yönünde yap›lan ›slah
çal›flmalar›n›n geliflme h›z›n›n yan› s›ra hayvanlar›n ifltah›n›
da art›rmas›, dam›zl›klarda afl›r› ya¤lanmaya ba¤l›
sorunlara yol açm›flt›r. Yüksek ifltaha sahip dam›zl›k
piliçlerin gereksinimlerinden daha fazla yem tüketmeleri
sonucu kar›n bölgesi ve iç organlar›n etraf› baflta olmak
üzere deri alt› ve üreme organlar›nda önemli miktarda
ya¤ birikmektedir. Vücuttaki afl›r› ya¤lanma sonucu difli
etlik piliçlerde cinsel olgunluk yafl› gecikirken yumurta
verim performans› düflmektedir (3,4,5,6). Bu sorunlar›n
çözümü amac›yla etçi dam›zl›k piliçler büyütme
döneminde s›n›rl› yemlenmeye bafllanm›flt›r. S›n›rl›
yemleme programlar›nda önerilen belirli miktar günlük
yemin piliçler taraf›ndan tüketimi s›ras›nda hayvanlar
aras›nda rekabet oluflmakta ve tüketilen yem miktar›
bireyler aras›nda farkl›l›k göstermektedir (13,22). Ancak
Bennett ve ark. (7) gün afl›r› yemleme uygulamas›
durumunda yem verilen günlerde besin maddelerinin ve
özellikle ya¤›n vücutta depoland›¤›n›, aç günlerde ise
katabolize edildi¤ini bildirmifllerdir. Araflt›rmac›lar bu
nedenlerden dolay› gün afl›r› yemlemeyle üniform besin
madde al›m›n›n gerçekleflmedi¤ini ve birim vücut a¤›rl›¤›
için daha fazla ›s› saç›ld›¤›n› belirtmifllerdir. Benzer flekilde
Costa (8) ise her gün yemlenen piliçlerin gün afl›r›
yemlenenlere k›yasla yemden daha etkin yararland›¤›n›
saptam›flt›r. Her gün yemlenen piliçlerin yemdeki
karbonhidratlar› do¤rudan enerji kayna¤› olarak
kullanmalar›na karfl›n, gün afl›r› yemlenenlerin yem verilen
günlerde ya¤ olarak depolayarak yemsiz günlerde okside
ettiklerini ileri sürmüfltür. Bu konudaki benzer bir görüfl
de her gün yemlenen piliçlerin gün afl›r› yemlenenlere
k›yasla yemden % 5 oran›nda daha iyi yararland›klar›
fleklindedir (21).
Katanbaf ve ark. (9)'da plazma glikoz ve protein
düzeylerinin gün afl›r› yemlenen piliçler ve her gün
yemlenenlerde birbirine benzer oldu¤unu, fakat plazma
lipid düzeyinin gün afl›r› yemlenenlerde artt›¤›n›
bildirmifllerdir. Bunun yan› s›ra etçi dam›zl›klar›n haftan›n
5 günü yemlenerek 2 gün aç b›rak›lmas› da bir nicel
s›n›rlama yöntemi olarak önerilmektedir (22,23).
De¤iflik nicel yem s›n›rlama yöntemlerinin yan› s›ra
büyütme yemi enerji ve protein düzeyindeki
de¤iflimlerinde verim dönemi performanslar› üzerine
etkide bulundu¤u bilinmektedir. Nitekim yem besin
madde içeri¤indeki önemli azalt›mlar›n geliflmeyi
yavafllatt›¤› ve cinsel olgunlu¤u geciktirdi¤i; gereksinimin
üzerinde besin madde tüketiminin ise üreme
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performans›n› art›rmad›¤› belirlenmifltir (10,11,12,21).
Pinchasov ve ark. (13) ise dane yem olarak % 54
oran›nda arpa içeren büyütme yemi ile piliçleri
yemlemifller; yem besin madde yo¤unlu¤unun
seyreltilmesi esas›na dayanan bu yöntemin büyütme ve
verim dönemi performans›n› olumsuz yönde
etkilemedi¤ini bildirmifllerdir.
Bu çal›flman›n amac› büyütme döneminde uygulanan
üç de¤iflik nicel s›n›rlama yönteminin ve yem besin madde
yo¤unlu¤unun azalt›larak yem tüketim süresinin
uzat›lmas›n› hedefleyen nitel s›n›rlama yönteminin etçi
dam›zl›k diflilerin verim dönemi performans› üzerine
etkilerini araflt›rmakt›r.

Materyal ve Metot
Hayvan Materyali
Araflt›rman›n hayvan materyalini 4. haftal›k yaflta 864
adet Avian AK-34 genotipinde difli etçi dam›zl›k civciv
oluflturmufltur. Araflt›rma Nisan 1997 – Eylül 1998
tarihleri aras›nda Erbeyli Tavukçuluk Araflt›rma
Enstitüsü’nün deneme ünitelerinde yürütülmüfltür.
Yem Materyali
Hayvanlara 4.-6. haftalar aras›nda etçi dam›zl›k civciv
yemi, 7.-21. haftalar aras›nda etçi dam›zl›k piliç yemi
verilmifltir. Yemler normal ve düflük besin madde
yo¤unlu¤unda haz›rlanm›flt›r. Dam›zl›k civciv yemi
normal,düflük besin madde yo¤unlu¤unda s›ras›yla; %
18.94, % 17.10 ham protein ve 2905, 2635 kcal/kg
metabolik enerji içermifltir. Dam›zl›k piliç yemi normal ve
düflük besin madde yo¤unlu¤unda s›ras›yla; % 15.30, %
13.85 ham protein ve 2853, 2609 kcal/kg metabolik
enerji içerecek flekilde haz›rlanm›flt›r. Verim döneminde
(22.-72.hafta) ise tavuk ve horozlara % 15.75 ham
protein ve 2836 kcal/kg metabolik enerji içeren dam›zl›k
tavuk yemi verilmifltir. Denemede kullan›lan yemlerin
yap›lar› ve kimyasal analiz sonuçlar› Tablo 1’de
sunulmufltur. Deneme süresince hayvanlara verilen günlük
yem miktar› denemede kullan›lan hayvan genotipine ait
haftal›k s›n›rl› yem çizelgesine göre uygulanm›flt›r.
Normal ve düflük besin madde yo¤unlu¤una sahip
civciv ve piliç yemleri 3 farkl› nicel s›n›rlama yöntemi ile
(her gün, gün afl›r›, haftada 5 gün) hayvanlara verilmifltir.
Haftada 5 gün yemlenen piliçler haftan›n ikinci ve
alt›nc› günleri aç b›rak›lm›flt›r. Düflük besin madde
yo¤unlu¤unda yem tüketen piliçlere normale k›yasla % 10
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Tablo 1.

Denemede kullan›lan karma yemlerin yap›lar› ve besin madde içerikleri (%) ile özgül a¤›rl›klar› (g/cm3)

Hammaddeler (%)

M›s›r
Bu¤day
Soya Küspesi
Ayç. Toh. Küsp.
Pam. Toh. Küsp.
Kepek
Arpa
Bal›k unu
Et-Kemik Unu
Bitkisel Ya¤
Dikalsiyum Fosfat
Mermer Tozu
Tuz
Vitamin Kar›fl›m›
Mineral Kar›fl›m›
β-glukanaz
Lisin
Methionin
Koksidiyostat
Besin madde içerikleri (%)
Kuru Madde
Ham Protein
Ham Ya¤
Ham Selüloz
Ham Kül
Kalsiyum
Toplam fosfor
Lisin*
Meth.+Sistin*
ME. (kcal/kg)
3
Özgül a¤›rl›k (g/cm )

Dam›zl›k civciv yemi
(4-6. hafta)

Dam›zl›k piliç yemi
(7-21. hafta)

Besin madde yo¤unlu¤u

Besin madde yo¤unlu¤u

Dam›zl›k tavuk yemi
(22-72. hafta)

Normal

Düflük

Normal

Düflük

37.30
30.00
15.00
11.68
2.68
0.95
1.50
0.20
0.25
0.10
0.14
0.10
0.10

35.14
16.25
4.47
28.66
10.00
1.02
1.32
1.99
0.20
0.25
0.10
0.10
0.30
0.10
0.10

50.00
19.87
8.38
6.00
9.46
2.08
2.00
0.16
1.40
0.20
0.25
0.10
0.10

36.00
7.01
13.98
4.67
9.05
25.00
1.58
1.86
0.20
0.25
0.10
0.10
0.10
0.10

55.01
10.00
11.76
10.00
1.78
2.93
1.12
6.80
0.25
0.25
0.10
-

91.78
18.94
2.71
4.48
6.37
1.65
0.60
1.00
0.79
2905
0.64

92.27
17.10
2.49
6.96
6.16
1.52
0.58
0.95
0.80
2635
0.53

91.87
15.30
3.03
4.65
5.95
1.62
0.63
0.68
0.58
2853
0.62

91.40
13.85
3.05
7.36
6.60
1.77
0.62
0.60
0.55
2609
0.52

92.67
15.75
3.86
4.34
10.41
3.79
0.62
0.74
0.59
2836
-

* Tablolardaki de¤erlerden yararlan›larak hesaplanm›flt›r.

daha fazla günlük yem verilmifltir. Böylece her iki besin
madde yo¤unlu¤unda yem verilenlerin günlük toplam
besin madde al›mlar› eflitlenmifltir. Horozlar ise büyütme
döneminde normal besin madde yo¤unlu¤undaki yemle
haftada 5 gün yemlenerek piliçlerden ayr› olarak
büyütülmüfllerdir.
Metot
Dört haftal›k yafltaki toplam 864 adet etçi dam›zl›k
civciv tek tek tart›larak rasgele 6 gruba ayr›lm›flt›r.
Deneme 2 farkl› nitel s›n›rlama yöntemi ve 3 de¤iflik nicel
s›n›rlama yönteminin uyguland›¤› 2 x 3 faktöriyel deneme
düzeninde planlanm›flt›r. Her grup her birinde 36 adet
hayvan›n yer ald›¤› 4 tekerrürden oluflturulmufltur.
Çal›flmada uygulanan deneme plan› Tablo 2'de verilmifltir.

Hayvanlar büyütme ve verim döneminde perdeli ve
do¤al havaland›rmal› dam›zl›k kümeslerinde m2’ de 4 adet
piliç olacak flekilde 4 x 4 m boyutlar›ndaki talafl altl›kl› yer
bölmelerinde bar›nd›r›lm›fllard›r. Ayd›nlatma 16. haftaya
kadar do¤al gün uzunlu¤u ile, daha sonra günde toplam
16 saat olacak flekilde yap›lm›flt›r. Verim döneminde her
bir bölmedeki 36 adet tavuk için 3 adet horoz sürüye
kat›lm›fl ve horozlar tavuklarla beraber yemlenmifllerdir.
Verim dönemi süresince (22.–72. haftalar aras›nda)
tavuklar›n yumurta verimi ve dam›zl›k yumurta oran›
günlük olarak kaydedilmifl, her 3 haftada bir her gruptan
90 adet dam›zl›k yumurta tart›lm›flt›r.
Verim döneminin 30.,40.,50.,60. ve 70. haftalar›nda
her gruptan al›nan 20 adet dam›zl›k yumurta örne¤inde
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Tablo 2.
Gruplar

Büyütme dönemi nitel s›n›rlama
yöntemi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normal besin madde yo¤unluklu yem
Normal besin madde yo¤unluklu yem
Normal besin madde yo¤unluklu yem
Düflük besin madde yo¤unluklu yem
Düflük besin madde yo¤unluklu yem
Düflük besin madde yo¤unluklu yem

grup
grup
grup
grup
grup
grup

Her gün
Gün afl›r›
Haftada 5 gün
Her gün
Gün afl›r›
Haftada 5 gün

yumurta kabu¤u, yumurta sar›s› ve beyaz›n›n a¤›rl›¤› ile
yumurta özgül a¤›rl›¤› saptanm›flt›r. Denemedeki tavuklar
24.,48. ve 72. haftalarda bireysel olarak tart›lm›flt›r.
Denemenin 4.-21. ve 22.-72. haftalar› aras›nda her bir
bölmede ölen piliç ve tavuklar›n say›s› dikkate al›narak
yaflama gücü (%) belirlenmifltir. Her üç haftada bir, bir
hafta süre ile dam›zl›k d›fl› yumurtalar s›n›fland›r›lm›flt›r.
Her hafta her gruptan 342’fler adet dam›zl›k yumurta
kuluçka makinas›na konularak döllülük, ç›k›fl gücü,
kuluçka rand›man›, üretilen toplam civciv adedi ve civciv
a¤›rl›¤› (her üç haftada bir, her gruptan 100 adet)
saptanm›flt›r. Kuluçka makinas›ndaki kabuk alt›
yumurtalar›n tümü ç›k›fl günü k›r›larak embriyonik
ölümlerin devresi belirlenmifltir.
Verim döneminin 30. ve 60. haftalar›nda her gruptan
150 adet etlik civciv (toplam 900 adet) 6 hafta süre ile
besiye al›nm›fllard›r. Civcivler eflit olarak 3 bölmeye
da¤›t›lm›fl, besi sonu canl› a¤›rl›¤› bireysel tart›mla
belirlenmifltir.
Yemden
yararlanma
de¤erinin
hesaplanmas›nda her bir bölmede tüketilen yem miktar›
esas al›nm›flt›r.
Denemede kullan›lan yem karmalar›n›n analizinde
Weende ve Lepper analiz yöntemlerinden yararlan›lm›flt›r
(14). Denemeden elde edilen verilerin istatistik analizinde
SAS paket program› kullan›lm›flt›r (15). Gruplar
aras›ndaki farkl›l›klar varyans analizi ile kontrol edilmifl,
ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar ise Duncan testi ile
belirlenmifltir.

Bulgular
Yumurta verimi ve civciv a¤›rl›¤›
Yumurta verimi, dam›zl›k yumurta adedi,dam›zl›k
yumurta a¤›rl›¤›, civciv a¤›rl›¤› ve dam›zl›k yumurta
oran›na iliflkin bulgular Tablo 3’de verilmifltir. Yumurta
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Çal›flmada uygulanan deneme plan›

Büyütme dönemi nicel s›n›rlama
yöntemi

verimi üzerine muamelelerin etkisi önemli de¤ildir
(P>0,05). Bununla birlikte her gün ve haftada befl gün
yem verilen piliçlerden gün afl›r› yem verilenlere k›yasla
say›sal olarak yaklafl›k 3 adet daha fazla dam›zl›k yumurta
elde edilmifltir. Dam›zl›k yumurta a¤›rl›¤› üzerine büyütme
döneminde uygulanan nitel ve nicel s›n›rlama
yöntemlerinin etkisi önemli bulunmufltur (P<0,01).
Normal besin madde yo¤unlu¤undaki yem ile beslenen
piliçlerden düflük yo¤unlukta yem tüketenlere k›yasla ve
her gün yemlenen piliçlerden de haftada 5 gün
yemlenenlere k›yasla daha a¤›r yumurta elde edilmifltir.
Dam›zl›k yumurta oran› ise incelenen varyasyon
kaynaklar›ndan etkilenmemifltir. Civciv a¤›rl›¤› üzerine ise
nitel s›n›rlama yöntemi x nicel s›n›rlama yöntemi
interaksiyonunun etkisi önemli olmufltur (P<0,05).
Normal besin madde yo¤unlu¤unda her gün yem verilen
grupta en yüksek civciv a¤›rl›¤› belirlenirken (Tablo 4),
düflük besin madde yo¤unlu¤unda yem verilen grupta ise
her gün ve gün afl›r› yemlenen muamelelerde daha yüksek
civciv a¤›rl›¤› belirlenmifltir.
Dam›zl›k yumurta kalite kriterleri
Denemenin de¤iflik dönemlerinde incelenen dam›zl›k
yumurta kalite kriterlerinden yaln›zca yumurta kabuk
a¤›rl›¤› üzerine büyütme döneminde uygulanan nicel
s›n›rlama yönteminin etkisi önemli bulunurken (P<0,01),
yumurta sar› ve beyaz a¤›rl›¤› ile yumurta özgül a¤›rl›¤›
üzerine incelenen varyasyon kaynaklar› etkili olmam›flt›r
(Tablo 5). Haftan›n 5 günü yemlenen piliçlerin yumurta
kabuk a¤›rl›¤› gün afl›r› ve her gün yemlenenlerden daha
hafif bulunmufltur (P<0,01).
Dam›zl›k d›fl› yumurtalar›n da¤›l›m›
Büyütme döneminde uygulanan nitel ve nicel yem
s›n›rlama yöntemlerinin dam›zl›k d›fl› yumurtalar›n
s›n›fland›r›lmas› üzerine etkisi önemli olmam›flt›r (Tablo
6).
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Tablo 3.

Nitel ve nicel yem s›n›rlama yönteminin yumurta verimi,dam›zl›k yumurta adedi, dam›zl›k yumurta a¤›rl›¤›, civciv a¤›rl›¤› ve dam›zl›k
yumurta oran›na etkileri

Nitel s›n›rlama

Yumurta
verimi, %

Dam›zl›k
yumurta adedi

Dam›zl›k
yumurta a¤›rl›¤›, g

Civciv
a¤›rl›¤›, g

Dam›zl›k
yumurta oran›, %

Normal bes. mad. yo¤

64.41

169.44

40.94

83.51

Düflük bes. mad. yo¤.
Nicel s›n›rlama

64.04

168.91

62.90a
62.18b

40.79

83.72

Her gün

64.57

170.13

41.03

83.64

Gün afl›r›

63.91

166.90

62.85a
62.54ab

40.85

82.90

Haftada 5 gün
Ort .Std. Hatas›
Varyasyon Kaynaklar›
Nitel s›n›rlama
Nicel s›n›rlama
Nit.s›n. x Nic.s›n.

64.20
2.32

170.50
3.32

40.72
0.09

84.32
0.62

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

62.23b
0.13
Önemlilik Düzeyleri
**
**
Ö.D.

Ö.D.
Ö.D.
*

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

** (P< 0.01) *(P<0.05)
Ö.D. Önemli de¤il
a,b, Ayn› sütunda farkl› harfler tafl›yan ortalamalar istatistiksel olarak önemli derecede farkl›d›r
(P<0.05)

Nitel s›n›rlama

Normal bes. md. yo¤.
Düflük bes. md. yo¤.

Tablo 4.

Nicel s›n›rlama
Her gün

Gün afl›r›

Haftada 5 gün

41.15 ± 0.13a
40.91 ± 0.13a

40.72 ± 0.13b
40.97 ± 0.13a

40.94 ± 0.13ab
40.50 ± 0.13b

Nitel ve nicel yem s›n›rlama interaksiyonunun civciv a¤›rl›¤›na etkisi

a,b, Ayn› sat›rda farkl› harfler tafl›yan ortalamalar istatistiksel olarak önemli derecede
farkl›d›r
(P<0.05).

Nitel s›n›rlama

Normal bes. mad. yo¤.
Düflük bes. mad. yo¤.
Nicel s›n›rlama
Her gün
Gün afl›r›
Haftada 5 gün
Ort. Std. Hatas›
Varyasyon Kaynaklar›
Nitel s›n›rlama
Nicel s›n›rlama
Nitel s›n.x Nicel s›n.

Yumurta sar›
a¤›rl›¤›, g

Yumurta
beyaz a¤›rl›¤›, g

Yumurta
kabuk a¤›rl›¤›, g

Yumurta özgül
3
a¤›rl›¤›, g/cm

19.39
19.24

37.21
36.99

5.75
5.72

1.0779
1.0788

19.34
19.39
19.20
0.11

37.14
5.81a
37.38
5.79a
36.76
5.60b
0.23
0.04
Önemlilik Düzeyleri
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
**
Ö.D.
Ö.D.

1.0784
1.0790
1.0776
0.00

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Tablo 5.

Etçi
dam›zl›klarda
büyütme
döneminde
uygulanan farkl› nitel ve
nicel yem s›n›rlama yöntemlerinin
dam›zl›k
yumurta kalitesi kriterlerine etkileri

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

** (P< 0.01)
Ö.D. Önemli de¤il
a,b, Ayn› sütunda farkl› harfler tafl›yan ortalamalar istatistiksel olarak önemli derecede farkl›d›r (P<0.05).

Canl› a¤›rl›k ve yaflama gücü
Canl› a¤›rl›k ve yaflama gücü de¤erleri s›ras›yla Tablo
7 ve 8’de verilmifltir. Verim döneminin 24., 48. ve 72.
haftalar›nda tavuklar›n canl› a¤›rl›¤› üzerine varyasyon
kaynaklar›n›n etkisi önemsiz bulunmufltur. Nitel ve nicel

yem s›n›rlama yöntemlerinin dam›zl›k piliçlerin büyütme
dönemindeki (4.-21. haftalar) yaflama gücü üzerine etkisi
önemsizdir (P>0,05). Buna karfl›l›k verim dönemi
süresince (22.-72. haftalar) tavuklar›n yaflama gücü nitel
s›n›rlama yönteminden etkilenmezken (P>0,05),
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Nitel s›n›rlama

Normal bes. mad. yo¤.
Düflük bes. mad. yo¤.
Nicel s›n›rlama
Her gün
Gün afl›r›
Haftada 5 gün
Ort. Std. Hatas›
Varyasyon Kaynaklar›
Nitel s›n›rlama
Nicel s›n›rlama
Nitel s›n.x Nicel s›n.

Büyük ve çift
sar›l› yumurta, %

Küçük yumurta
(<56g), %

fiekilsiz
yumurta, %

Pürüzlü
yumurta, %

0.97
0.87

2.45
2.73

10.32
9.91

2.75
2.77

0.88
0.80
0.78
0.13

2.19
10.55
2.76
10.92
2.53
9.64
0.22
0.34
Önemlilik Düzeyleri
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

2.74
2.62
2.73
0.19

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Tablo 6.

Etçi
dam›zl›klarda
büyütme
döneminde
uygulanan nitel ve nicel
yem s›n›rlama yöntemlerinin dam›zl›k d›fl›
yumurtalar›n da¤›l›m›na
etkisi

Tablo 7.

Etçi
dam›zl›klarda
büyütme
döneminde
uygulanan nitel ve nicel
yem s›n›rlama yöntemlerinin 24., 48. ve 72.
hafta canl› a¤›rl›klar›
üzerine etkisi (g)

Tablo 8.

Etçi
dam›zl›klarda
büyütme
döneminde
uygulanan nitel ve nicel
yem s›n›rlama yöntemlerinin yaflama gücüne
etkisi (%)

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D. Önemli de¤il

Nitel s›n›rlama

Normal bes. mad. yo¤.
Düflük bes. mad. yo¤.
Nicel s›n›rlama
Her gün
Gün afl›r›
Haftada 5 gün
Ort. Std. Hatas›
Varyasyon Kaynaklar›
Nitel s›n›rlama
Nicel s›n›rlama
Nitel s›n.x Nicel s›n.

Canl› a¤›rl›k, g
24. hafta

48. hafta

72. hafta

2611.48
2611.96

3890.43
3860.66

3899.25
3941.20

2648.59
2598.14
2588.40
28.52

3906.40
3860.10
3859.70
37.90
Önemlilik Düzeyleri
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

3919.50
3884.51
3948.80
42.20

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D. Önemli de¤il.

Nitel s›n›rlama
Normal bes. mad. yo¤.
Düflük bes. mad. yo¤.
Nicel s›n›rlama
Her gün
Gün afl›r›
Haftada 5 gün
Ort. Std. Hatas›
Varyasyon Kaynaklar›
Nitel s›n›rlama
Nicel s›n›rlama
Nitel s›n.x Nicel s›n.

4.-21.haftalar

22.-72. haftalar

98.68
98.06

90.06
87.42

99.19
98.46
98.59
0.51

88.88b
84.05c
92.94a
2.32

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D.
**
Ö.D.

** P <0.01:
Ö.D. Önemli de¤il.
a,b,c: Ayn› sütunda farkl› harfler tafl›yan ortalamalar istatistiksel olarak önemli derecede farkl›d›r
(P<0.01).
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büyütme döneminde haftada 5 gün yemlenen tavuklar en
yüksek, gün afl›r› yemlenenler ise en düflük yaflama
gücüne sahip olmufllard›r (P<0,01).

Yavru performans testleri
Deneme gruplar›ndaki tavuklardan 30. (1.dönem) ve
60. (2.dönem) haftada toplanan dam›zl›k yumurtalardan
ç›kan civcivlere ait besi performans testi sonuçlar› Tablo
11’de verilmifltir. Büyütme döneminde uygulanan nitel ve
nicel yem s›n›rlama yöntemlerinin 1. dönemde civcivlerin
besi sonu canl› a¤›rl›¤› üzerine etkisi önemli bulunurken
(P<0,01), 2. dönemde önemsiz olmufltur. Birinci yavru
performans testinde besi sonu canl› a¤›rl›¤› üzerine nitel
s›n›rlama yöntemi x nicel s›n›rlama yöntemi interaksiyonu
önemli bulunmufltur (Tablo 12). Normal besin madde
yo¤unlu¤undaki yemden her gün verilen grupta en yüksek
yavru canl› a¤›rl›¤› belirlenirken, düflük besin madde
yo¤unlu¤undaki yemden her gün ve haftada 5 gün
verilenlerde en yüksektir. Her gün yemlenen piliçlerin
yavrular›n›n yemden yararlanma de¤eri her iki dönemde
de di¤er gruplardan daha iyi olmufltur (P<0,01).

Kuluçka sonuçlar›
Döllülük, ç›k›fl gücü ve kuluçka rand›man› gibi kuluçka
özellikleri ile kabuk alt› yumurtalarda saptanan farkl›
dönemlerdeki embriyonik ölüm oran› üzerine büyütme
döneminde uygulanan nitel ve nicel s›n›rlama
yöntemlerinin etkisi önemsizdir (Tablo 9). Fakat Tablo
10’da görüldü¤ü gibi, döllülük üzerine nitel s›n›rlama
yöntemi x nicel s›n›rlama yöntemi interaksiyonunun etkisi
önemli bulunmufltur (P<0,01). Haftada 5 gün yem
verilen gruba normal besin madde yo¤unlu¤unda yem
verildi¤inde en yüksek döllülük elde edilirken,düflük besin
madde yo¤unlu¤unda yem verildi¤inde en düflük döllülük
elde edilmifltir. Haftada 5 gün ve her gün yemlenen
piliçler gün afl›r› yemlenenlere k›yasla say›sal olarak daha
fazla civciv üretmifllerdir.

Tablo 9.

Etçi dam›zl›klarda büyütme döneminde uygulanan nitel ve nicel yem s›n›rlama yöntemlerinin kuluçka sonuçlar› üzerine etkileri
Embriyonik ölüm devreleri, %

Nitel s›n›rlama

Döllülük, %

Ç›k›fl
gücü, %

Kuluçka
rand›man›, %

Toplam
civciv, adet

Erken
(0-7 gün)

Orta
(8-17 gün)

Geç
(18-21 gn)

89.45
88.54

91.53
91.67

81.87
81.33

138.72
137.37

31.50
31.03

36.37
35.32

32.13
33.65

88.05
89.31
88.88
0.91

91.24
91.64
91.93
0.68

81.02
81.84
81.70
1.27

29.97
32.64
31.30
4.48

36.36
36.71
34.76
4.60

33.67
30.65
33.94
5.61

Ö.D.
Ö.D.
**

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

137.83
136.59
139.29
2.93
Önemlilik Düzeyleri
Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Normal bes. md. yo¤.
Düflük bes. mad. yo¤.
Nicel s›n›rlama
Her gün
Gün afl›r›
Haftada 5 gün
Ort. Std. Hatas›
Varyasyon Kaynaklar›
Nitel s›n›rlama
Nicel s›n›rlama
Nit. s›n.x Nic. s›n.
** (P< 0.01)

Tablo 10.

Ö.D. Önemli de¤il

Büyütme dönemindeki nitel ve nicel yem s›n›rlamas› interaksiyonunun verim döneminde döllülük oran› üzerine etkileri (%)

Nitel s›n›rlama

Normal bes. md. yo¤.
Düflük bes. md. yo¤.

Nicel s›n›rlama
Her gün

Gün afl›r›

Haftada 5 gün

89.71± 0.91a
87.90 ± 0.91b

88.01 ± 0.92b
90.61 ± 0.91a

90.63 ± 0.91a
87.13 ± 0.91c

a-c, Ayn› sat›rda farkl› harfler tafl›yan ortalamalar istatistiksel olarak önemli derecede farkl›d›r
(P<0.05).
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Nitel s›n›rlama

Normal bes. md. yo¤.
Düflük bes. mad. yo¤.
Nicel s›n›rlama
Her gün
Gün afl›r›
Haftada 5 gün
Ort. Std. Hatas›
Varyasyon Kaynaklar›
Nitel s›n›rlama
Nicel s›n›rlama
Nit. s›n.x Nic. s›n.

1. Performans testi (30. hafta)

2. Performans testi (60. hafta)

Canl› a¤›rl›k, g

Yemden yararlanma

Canl› a¤›rl›k, g

Yemden yararlanma

1782.72a
1736.74b

2.03
2.02

1802.41
1832.58

2.15
2.18

1813.00a
1700.82c
1765.36b
11.15

1.97a
1825.78
2.07b
1809.04
2.04b
1816.66
0.07
14.00
Önemlilik Düzeyleri

2.09a
2.22b
2.18b
0.09

**
**
*

Ö.D.
**
Ö.D.

Ö.D.
Ö.D.
Ö.D.

Tablo 11.

Etçi
dam›zl›klarda
büyütme
döneminde
uygulanan nitel ve nicel
yem s›n›rlama yöntemlerinin verim döneminde
yavrular›n besi sonu canl›
a¤›rl›¤› ve yemden yararlanma de¤eri üzerine etkileri

Ö.D.
**
Ö.D.

** (P<0.01),
* (P<0.05)
Ö.D.: Önemli de¤il.
a-c, Ayn› sütunda farkl› harfler tafl›yan ortalamalar istatistiksel olarak önemli derecede farkl›d›r.

Nitel s›n›rlama

Normal bes. mad. yo¤.
Düflük bes. mad. yo¤.

Tablo 12.

Nicel s›n›rlama
Her gün

Gün afl›r›

Haftada 5 gün

1863.11± 17.14a
1762.93 ± 17.44a

1745.00 ±17.32b
1656.64 ±17.08b

1740.07 ±17.70b
1790.64 ±17.58a

Büyütme dönemindeki nitel
ve nicel yem s›n›rlamas›
interaksiyonunun
verim
döneminde yavrular›n besi
sonu canl› a¤›rl›¤› üzerine
etkileri (1. Yavru performans
testi)

a,b Ayn› sat›rda farkl› harfler tafl›yan ortalamalar istatistiksel olarak önemli derecede farkl›d›r
(P<0.05).

Tart›flma
Denemede büyütme döneminde uygulanan de¤iflik
nitel ve nicel s›n›rlama yöntemlerinin her ikisinin de
dam›zl›k yumurta a¤›rl›¤›na önemli düzeyde etkide
bulundu¤u belirlenmifltir. Normal besin madde
yo¤unlu¤undaki civciv ve piliç yemlerinin bal›k unu ve soya
fasulyesi küspesi gibi biyolojik de¤erlili¤i yüksek olan
hayvansal ve bitkisel kaynakl› yemlerce zengin olmas›n›n
yumurta a¤›rl›¤›n› artt›ran etken oldu¤u düflünülmektedir.
Nitekim Costa (8) ile Walsh ve Brake (18)’de yumurta
verim dönemindeki yüksek performans için büyütme
döneminde piliçlere yedirilen yemin protein kalitesinin
yüksek olmas› gerekti¤ini bildirmifllerdir. Gün afl›r›
yemlenen piliçlerin her gün yemlenenlere k›yasla yemin
metabolik enerjisinden % 5 oran›nda daha kötü
yararland›¤› bilinmektedir (21). Bu çal›flmada da gün afl›r›
ve haftada 2 gün aç b›rak›lan gruplardan her gün
yemlenenlere k›yasla daha hafif dam›zl›k yumurta elde
edilmesi aç b›rak›lan günlerdeki vücut ya¤› oksidasyonu
sonucu yem enerjisinden yeterli flekilde yararlan›lmad›¤›n›
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düflündürmektedir. Wilson ve ark.(16)’da her gün
yemlenenlerin gün afl›r› yemlenenlere k›yasla 40 haftal›k
üretim süresince 6 adet daha fazla civciv verdiklerini
belirtmifllerdir. Çal›flmada gün afl›r› yemlenen piliçlerin her
gün ve haftada 5 gün yemlenenlere k›yasla s›ras›yla 1.24
ve 2.70 adet daha az civciv üretmesi bu bulgular›
destekler niteliktedir.
Bu denemede nicel yem s›n›rlama yöntemleri büyütme
döneminin de¤iflik devrelerinde canl› a¤›rl›k üzerine
önemli etkide bulunmufltur (24). Fakat yumurta verim
döneminin 24.,48.,72. haftalar›nda yap›lan tart›mlarda
bu önemli etkinin ortadan kalkt›¤› belirlenmifltir. Büyütme
döneminde gün afl›r› yemlenen tavuklar›n verim
döneminde di¤er gruplardan önemli düzeyde daha düflük
yaflama gücü göstermesinin gün afl›r› yemlemenin vücudu
ya¤land›rma etkisinin (8,9,20) sonucu oldu¤u
düflünülmektedir. Kuluçka sonuçlar› normal ve düflük
besin madde yo¤unlu¤unda yem verilen gruplarda
birbirine benzer bulunmufltur. Bu sonuç ilk bak›flta
büyütme yeminin enerji ve protein düzeyinin
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yükseltilmesinin üreme performans›n› artt›rd›¤›n› bildiren
araflt›rma sonuçlar› (12,18) ile çeliflkili görülmektedir.
Ancak bu gruptaki hayvanlara günlük % 10 oran›nda
daha fazla yem verilerek besin madde al›m›n›n eflitlendi¤i
göz önüne al›nd›¤›nda kuluçka sonuçlar›ndaki benzerli¤in
tutarl› oldu¤u düflünülmektedir. Yemleme yönteminin
dam›zl›k d›fl› yumurtalar›n s›n›fland›r›lmas› ve ç›k›fl gücü
üzerine önemli bir etkide bulunmamas› ise benzer
araflt›rma sonuçlar› ile uyumludur (17,19).
Nitel ve nicel yem s›n›rlamas›n›n yavrular›n besi sonu
canl› a¤›rl›¤›na etkisi denemedeki iki de¤iflik dönemde
farkl› sonuçlar vermifltir. Yavrular›n yemden yararlanma
de¤eri ise her iki dönemde de nicel s›n›rlama yönteminden
önemli derecede etkilenmifltir. Her gün yemlenen
gruptaki yavrular›n gerek canl› a¤›rl›¤› ve gerekse yemden
yararlanma de¤eri di¤er gruplardan daha iyi
bulunmufltur. Bu sonucun, büyütme döneminde her gün
yemlenen piliçlerin haftada befl gün ve gün afl›r›
yemlenenlere k›yasla verim döneminde say›sal olarak daha
a¤›r yumurta ve civciv üretmesi ile do¤rudan ilgili oldu¤u

düflünülmektedir. Pinchasov ve ark. (13) yürüttükleri
benzer bir çal›flmada yumurta verim performans›n›n
büyütme yemi besin madde yo¤unlu¤una ba¤l› olarak
de¤il yumurtlama yafl›na ba¤l› olarak farkl› sonuçlar
verdi¤ini bildirmifllerdir.
Sonuç olarak etçi dam›zl›k piliçlerde büyütme
döneminde uygulanan nitel s›n›rlama yöntemi verim
döneminde yaln›zca dam›zl›k yumurta a¤›rl›¤› ve erken
yaflta üretilen yavrular›n canl› a¤›rl›¤› üzerine etkili
olmufltur. Nicel s›n›rlama yöntemleri ise bunlar›n yan› s›ra
yumurta kabuk a¤›rl›¤›, verim dönemindeki yaflama gücü
ve yavrular›n yemden yararlanma de¤erini önemli ölçüde
etkilemifltir. Yumurta verim özellikleri, yaflama gücü,
tavuk bafl›na elde edilen toplam dam›zl›k yumurta ve
civciv adedi, yavrular›n besi performans testi özellikleri ile
ilgili olarak bu çal›flmadan elde edilen veriler bir bütün
olarak incelendi¤inde; her gün ve haftada 5 gün yemlenen
gruplar›n gün afl›r› yemlenen gruptan ço¤unlukla daha iyi
sonuçlar verdi¤i görülmektedir.
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